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October 3, 1835

A narrative by J. Verhagen in his book, The History of the Christelijke Gereformeerde
Kerk in the Netherlands, 2nd ed., Kampen: G. Ph. Zalsman, 1886, chapter six, "Dr.
Albertus C. Van Raalte," in which he explains the request of Van Raalte to be considered
for the ministry in the Reformed Church, pp. 230-39.
The synod responded on October 7 saying that its refusal "was not rooted in
incompetence, nor in the theological sentiments expressed by Van Raalte at the time of the
examination, so that he could have been admitted to the ministry with a majority of votes
if there had not been reason to prevent him from signing the normal statements and vows."
In Dutch with translation by Simone Kennedy.
The book is located in the Van Raalte Institute, Hope College.
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_230 Uwe afsnijding van de gemeente. des Heeren zal worden bekend
gemaakt op de plaatsen uwer vroegere en tegenwoordige woning;
en in 'de. streken, waar gij u naar toe begeeft.
(*) Veen, 6 April.
Gorkum, 11 April 1837.
Zoo hebben wij dus de eerste acte van afsnijding van de Christelijke Gereformeerde gemeente te • midden van de acten harer afscheiding meegedeeld. Z66 streed, z66 bouwde, z66 worstelde zij
terstoa Verder spreken wij niet in het bijzonder van den heer
Van Mee, maar slaan thans onzen blik op den in zijn leven algemeen beminden leeraar A. C. van Raalte.

VI. Dr. ALBERTIIS CHRISTIAAN VAN RAALTE.
' De man, wiens naam wij boven dit hoofdstuk schreven, komt
ook eene eervolle plaats in dit werk toe.
Wel is waar was hij de laatste jaren zijns levens burger van
de Vereenigde Staten
'
van Noord-Amerika, noemde dit land zijn
tweede vaderland, en bleef daar werkzaam in den wijngaard des
Heeren; maar tusschen de gemeenten, die hij daar diende, en de
Christelijke Gereformeerde kerk in Nederland bestaat een nauwe
broederband.
En bovendien: ook hij was een van de Vaders der Afscheiding.
Ook in zijne geschiedenis leeren wij de Hervormde kerk, zooals
zij zich toen openbaarde, recht kennen. Zien wij in de geschiedenissen van de leeraren De Cock, Scholl°, Brummelkamp, Van
Velzen en Meerburg, hoe de kerkbesturen handelden" met reeds
bevestigde predikanten, die den moed hadden Gode meer gehoorzaam te zijn dan de menschen, in de geschiedenis van Van Raalte
wordt het openbaar, hoeveel moeite gedaan werd om hen, die de
leer der waarheid beleden en beleefden, en toonden dat zij het
eigendom des Heeren waren, van den kansel te weren.
Ook hij heeft immers den zwaren strijd, die voor ruim veertig
jaren tegen de belijders des Heeren werd gevoerd, mee doorworsteld. 'Ook hij werd meer dan eenmaal in den kerker gesloten,
(*) De Reforniatia 1837.
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, .
ook :hij heeft nn de uitbreiding van he koninkrijk Gods. in Nederland krachtig medegewerkt, en achtto niet minder dan zijne
vrienden alle dingen schade en drek, om de uitnemendheid van
's Heeren kennis. .
Wie herinnert zich dien oudstrijder -niet, zooals hij in het jaar
1866 (van Mei, tot September) verschillende kansels beklorm en
op eigenaardige manier het Evangelie des kruises verkondigde?
Zijn taderland zag hij na dien tijd niet meer. Den Oden November 1876 werd hij .afgelost van. -zijn post en ging in de ruste,
die overblijft voor het volk des Heeren.
Zalig de dooden, die alz.ob sterven; zij rusten van hun arbeid,
en hunne werken volgen hen na 1
In het jaar 1832 begon A. C. Van Raalte de theologische lessen
aan de Hoogpschool te Leiden bij te wenen. Dam.' maakte hij
spoedig kennis met den student Brummelkamp, en werd door
dezen den bekenden kring ingeleid. (*)
Dear' was Van Raalte op zijn plaats.
Zijn vader, het laatst predikant te Fijnaart, had hem van
kindsbeen aan geWezen op Christus, en aanhoudend opgedragen
aan den troon der genade: Hij was waarlijk een kind des gebeds;
Maar in zijne jeugd zoeht hij den Christus niet!.Hij was vroolijk als andere knapen, en leerde
vlijtig, doch alleen om zijn
vader, dien -hij vurig beminde, genoegen te geven,. Het predikambt was voor hem niet begeerlijk; hij had Meer lust in een
werkkring die met zijne wenschen. overeenkwam.
• Goa had, hem Wit& tot het predikambt verkoren. De gebeden van zijn grijzen vader werden verhoord.
De vreeselijke ziekte, de cholera, waarmede God, in 1832, Nederland bezocht, bracht een keerpunt in zijn leven. Hij zag hoe.
in één oogenblik de sterkste werd neergeworpen en uit tie rijen
der levenden gevaagd, on ernstig rees de vraag bij hem op: Wat
meefr ik doen om zalig te worden ?
- Wij gaan zijne worsteling voorbij, en zeggen alleen, dat hij
tend wat hij zocht: Vrede door het bloed des huises.
•
Van toen af kreeg hij lust in -de bediening
Evangelies,
welke hein vroeger voor -zijn persoon het minst passende toeseheen. Het word zijn biddènd streven, om dat verheven dool
•_.
•(*) A. Brunimelkamp, Dr. A. C. van Raalte, Zalsmans harboekje 1878'
prig. 98.
•
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bereiken, De prediking van het rechtvaardigend geloóf,
de liefde werkende, bedoelde hij ; de zielen waren hem dierbaar
geworden; hij begeerde niets meer dan zijn leven in de prediking te slijten. (4')
•
•
Zoo
verliepen
eenige
jaren.
Zijne:_vrienden
waren reeds in den •
..
dienst des woords bevestigd, en handhaafden het Woord' Gods,
tras allen tegenstand en alle verdrukking.
- Zijn vader was reeds de eeuwige rust ingegaan.
Hoe Van Raalte het maakte te Leiden, latén wij aan het oordeel van onzé lezers over. Hij was vroeger lid van de studenten-soeieteit en Werd toen door ieder geëerd. Na zijne bekeering
werd hij de verachte ; achterblijver, fijne, Da-Oostiaan waren
nu de namen, waarmede hij werd betiteld.
Gelukkig was in Leiden een gezin, waar hij pen thuis vond.
Het was in de familie van den hoer de Moen, thans predikant
te Doesburg, en penningmeester der Theologiscke School te Kam
pen; Dear was voor hem verademing; daar kon hij spreken van
hart tot hart; daar vond hij liefde en troost.
De tijd van zijn examen was nabij, Mei 1835. Vol moed ging
Van Raalte naar de vergadering; die naar zijn bekwaamheden
onderzoek móest doen. Ds. van •Kooten van Dordrecht was voorzitter.
Evenals zijne vrienden, die met hun gaven gewoekerd en den
to nuttig besteed hadden, deed ook Van Raálte een schitterend
examen:- Maar hij behoorde tot die gehaatte partij. De vergadering wist het, dat hij God • vreesde en nietnand ontzag. Was
dus op zijn afgelegd examen geen aanmerkino- te maken, men
wilde hem toch niet gaarne den plaats in de Hervormde kerk
geven, daarom werd een ander middel beproefd.
In naam der vergadering verklaarde de voorzitter Van Raalte
bekwaam om toegelaten te worden, doch vroeg: »Weet gij wel.
waartoe gij u verbindt!"
»Ja," was het antwoord, »ik moet niets anders onderteekenen
dan de formulieren van eenigheid, en een eed afleggen tegen de
Simonie."
• »9ij -moet u ook verbinden aan de wetten van het kerkbestuur,"
zeide de Voorzitter; »kunt gij dit in gemoede doen ?"
Met -die wetten was Van. ,Raalte evenuiin als eenig: ander student bekend. Hij had wel in de bibliotheek zijns vadem stapels
kerkwetten- zien liggen en ingezien, maar dat waren V99.r. hem
(*) adeieele .stukken, deel 2 Spas. 327.
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beckon zonder ziel en leven '• kerkvormen en kerkregeering wat
ren voor hem vrij doode denkbeelden; *) vrijmoedig gaf hij dan
ook ten antwoord: »Ik ken, zoo min als "eenig ander student,
al die wetten, maar ik wjl mij wel aan dezelve verbinden daar
zij toch niets zullen bevatten, dat tegen de geloofsformulieren
strijdt, en het uitwendige is van minder belang. Echter wil ik de vrijheid behouden om, wanneer ik later iets in de reeds bestaande, of in de wetten, die nog gemaakt zillion worden, vind,
dat tegen mijne geloofsovertuigingen strijdt, te kunnen protesteeren, en bijaldien mijne bezwaren niet uit den weg worden geruimd, mijn ambt necTer te leggen. Dit is toch het natuurlijk
recht van ieder mensch."
• Nu nam Ds. Pluigers van Leiden het woord, en zeide :
»Voorwaardelijke, ingewikkelde beloften worden, niet aangenomen; men moet rond handelen en zoo spreken als men het wezenlijk meent. Hier is de groote vraag : of gij met den geest
en de strekking van de nu bestaande Synode overeenstemt. Hierbij moet niet zoozeer dat stelselmatige door u in aanmèrking
genomen worden; maar wel den waren geest van het Protestantisme."
»Maar," vroeg nu Van Raalte, »strijden dan de besluiten der
Synode tegen den onderlingen band van vereeniging ?"
»Mogt en kunt gij dan onderstellen," was het antwoord van den
prffises, »dat door eenige kerkelijke vergadering iets tegen deze
formulieren besloten is ?'
»Indien dat niet zoo is," zeide Van Raalte, »dan durf ik mij
verbinden, behoudens het recht van ieder natuurlijk mensch."
Maar met dit antwoord was Ds. Pluigers niet tevreden eir
zeide : »Zoekt gij u ook, zoo stil teekenende, in de Kerk tddrinI gen, zooals Ds. Schone heeft gedaan, om dan, zoodra gij er, even( als hij, in zijt, de Kerk in rep en roer te brengen ?"
- »Neen," antwoordde Van Raalte, »ik kan voor God betuigen,
dat het mijn innige begeerte en doel is menschen tot het geloof
in jezus Christus te bewegen, want ik ben doordrongen van de
overtuiging, dat dit geloof den mensal alleen weer tot God kan
k brengen en het eenige middel tor zaligheid is."
h Nog werd eenige oogenblikken bij Van Raalte aangedrongen,
dat hij eerst kennis van de wetten moest hebben. Door hem
werd echter terecht beweerd, dat het bekend was, dat geen enkel
-(*) Offioieele stukken, pag. 827.

•

student examen agggende, kennis van die wetten bezat.
Toen ,moest hij buiten staan.
Binnengeroepen zijnde, verklaarde de president in naam der
vergadering, dat men zwarigheid vond, Van Raalte toe to laten
tot het afleggen der belofte, daar hijzelf zijn onkunde met de
wetten beleden had, maar dat zoo hij wilde, hij later kon terug
komen om de belofte af to leggen, zoo hij na gedaan onderzoek
met de wetten instemde.
>Mijne heeren," zeide daarop Van Raalte, >indien het waarheid is; zooals een uwer leden verklaard heeft, dat bij de • bestaande kerkbesturen de formulieren van eenigheid aangenomen
worden met het voor zoover zij met Gods Woord overeenkomen,
en niet omdat zij dat doen, dan kan en wil ik de belofte niet
afleggen en begeer alsdan geen predikant in uw genootschap te
zijn."
Over deze zaak is niet gesproken," zeiden nu eenige heeren.
.40
Van Raalte beriep zich echter op het gezegde van Ds. Pluigers, die wel is waar dezelfde woorden niet had gebezigd, maar
het toch gezegd had.
»Dat was slechts een persoonlijke redeneering," antwoordde
de voorzitter, »en niet aan te merken als een gezegde van de
vergadering, zoodat daarvan als zoodanig geen gevolgtrekkingen
mogen worden afgeleid."
»Is het waar," hernam nu Van Raalte weer, »wat de-voorzitter straks gezegd heeft, dat door geen kerkelijke vergadering iets
besloten is tegen de formulieren, dan ben ik bereid terstond de
belofte af to leggen."
>Op een zeggen van mij moet gij niet afgaan," zeide de
prmses.
»Maar ik moet u als voorzitter toch gelooven," merkte Van
Raalte terecht aan; maar weer was het antwoord: »Dit is slechts
een persoonlijk gezegde geweest, maar niet der vergadering."
De uitspraak bleef: Van Raalte werd niet weggezonden wegens onkunde, gevoelens, of iets persoonlijks, maar moest, vóór
hij toegelaten kon worden tot het afleggen der belofte, de wettenj
onderzoeken.
Vergeefs wees Van Raalte de vergadering er op, dat van geen
der, studenten kennis der wetten gevorderd werd; vergeefs beklaagde hij zich over de liefdelooze wijze, waarop hij behandeld
werd.
De vergadering werd boos, en bleef haar besluit handhaven.
Als • verplet verliet Van Raalte de vergadering. Tot wien zou
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hij 'zich wenden, _bij - ,jvien hulp zoeken? Hij spoedde zich near'
Professor Clarisse, een academie-vriend zijne vaders, aim wiens.
zorg en liefde hij . aanbevolen was, en verhaalde hem hat gebeurde.
Maar deze kon weinig aan de zaak veranderen.
Toch deed hij wat hij kon, en zond .Van Raalte met eon •.briefje
naar den voorzitter der .Synode, Donker Curtius. Nauwelijks
had deze het briefje gelezen, cif hij vroeg bits: »Zijt gij Van
Raalte, een zwager van Brummelkamp ?"
»Ja I" was het antwoord.
(r. Daarop volgde een stortvloed van woorden en verwijtingen.
Van Raalte, Van Velzen en Brummelkamp werden uitgekreten
voor kwade rustverstoorders, die de geheele kerk zochten oni te
keeren, en zij arbeidden om hetgeen oude wijze mannen met zorg
hadden opgebouwd, te verderven. »Predikt wat ge wilt," zoo
• besloot hij, »maar laat ons oak prediken wat wijwillen, en gehoorzaam de wetten. Om alle beroering verder te voorkomen,
is het beter dat gij op de gewone wijze toegelaten wordt."
-• Met dezé laatste mondelinge boodschap werd Van Raalte.
den Secretaris der provinciale Synode, Ds. Sluiter, gezonden.
den
Daár ging het niet minder heftig toe. Zonder antwoord te geven
op de boodschap, voer hij zeer hevig nit tegen de leerstukken,
die Van Raalte bij het eXamen had beleden. Van verzoëning en
wedergeboorte wilde hij -niets weten,. en toen Van Mahe deze
waarheden verdedigde, stond Ds. Sluiter op, drong •hem - naar de
deur en zette hem op strait met de woorden :. »Je zult niet. teekenen, we zullen zorg dragen, dat gij de Kell niet beroert, de
'Soh. der Synode blijft onveranderlijk."
.
.
- Stel -a voor hoe verwonderd Van Raalte opkeek, toen hij bij
die heeren zoo werd ontvangen. gij was zich bewust, dat de
predikanten Van Velzen en Brunimelkamp gaarne, evenals hij,
in de Hervormde kerk hadden willen blijven werken.
De vijandschap . tegen de leer des bijbels baarde echter Tan
Raalte minder verwondering. Reeds vroeger had hij daarvan iets
ondervonden. - Enkele der Leidsche Professoren hadden hem van
het kandidaats-examen willen weren, om zijn gevoelens,: en de
hoogleeraar Kist had heni bij die gelegenheid gevraagd: »Van
Raalte, hoe komt gij tea .an zulke wonderlijke stellingen ?: Gij
leert ze :van ons niet; krijgt gij les van Le Fèvre ?" Toen: Van
Raalte daarop antwoordde, dat hij van niemand endeKvezen was,
}lick dat zijn • zondengetoel hem gedreven had tot ben biddend
onderzeek der" Schrift, - Wearuit hij, doer Gods Géest de-Waarheid
der -rechtvaardiging. voor: God- door 't geloof in • Jezus had leeren
_
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verstaah, word het gesprek met een inedelijdenden glimlach afgebroken.

se"

Daar het Van Raálte's doel was predikant in de Ned. Herv.
kerk to worden, en hij volstrekt geen plan tet afscheiding koesterde, ja zelfs wel iets tegen de geschriften Van De Gook had,
begon hij ijverig. de wetten en reglementen te bestudeeren ; dat
toch beschouwde hij als de ladder, die hem op den kansel moes
brengen, die wetten als de dammen, die hem stuitten.
Maar • in die wetten vond hij veel, dat met de waarheid Gods
in strijd was, dat hij niet zou kunnen onderteekenen. Met• dit
alles werd hij biddend werkzaam. Bovendien kreeg hij een werkje
van Dr. A. Capadose in handen, getiteld: Ernstig en biddend
woord, enz. Dat opende nog meer dan zoo straks zijn oogen,
en hij werd volkomen overtuigd, dat het kerkbestuur van toen:
in beginsel, strekking en werking anti-Gereformeerd was, strijdende tegen de eer van den Koning der Kerk en scliendende de
rechten der gemeente. Aan die wetten kon of mocht hij zich
niet onderwerpen.
• Zoo naderde de maand Augustus 1835, waarin de vergadering
weder zitting zou nemen, om de kandidaten te examineeren . Van
Raalte had zich weder aangemeld en verscheen biddende.
»Nu mijnheer 1" vroeg hem• de voorzitter, »hebt gij de wetten
onderzocht 2"
»Ja," was het antwoord, »maar ik kan dezelve niet onvoorwaardelijk enderteekenen, wantik heb er gevonden, die ik niet
zou kunnen gehoorzamen; ik gevoel mij daarom gedrongen u
dit mede te doelen."
»Dan kunt gij, dat spreekt van zelven, niet toegelaten worden,"
zeide een der heeren.
Van Raalte wilde zich echter nader verklaren, en zeide :
»Daar is .bijvoorbeeld eene wet, dat niemand tot het catechiseermeestersambt mag toegelaten worden, die boven de dertig
jaren is. Ik zou deze wet overtreden zoodra er iemand boven
dien leeftijd bij mij kwam, Christen zijnde en kennis genoeg bezittende daar ik nimmer de vrijmoedigheid zou hebben om zoo
ieniand 'te weigeren."
»Het is wel," was het antwoord, »gij hebt gelijk, dat gij. dit
vooraf onbewimpeld zegt, maar gij begrijpt het spreekt van zelven, dat gij niet toegelaten kunt worden."
.Algemeen gemompel ontstond; ieder gaf niét Onduidelijk te
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kennen dat Van Radte vertrekken kon. Ook de voorzitter gaf
dit door buigingen te ,kennen. _
Toch gingr Van Raalte voort. Het zwijgen was hem, die anders vreesachtig was, thans onmogelijk.
»Er wordt verlof aan Remonstranten gegeven," zei hij, »om'
bij ons aan het Avondmaal te komen, hetwelk ik, predikant zijndess
zou weigeren; daardoor verwierp men het beginsel geheel en al,
vanwaar onze voorvaderen waren uitgegaan; hieruit bleek het,
dat het hedendaagsche kerkbestuur de scheidsmuren, die onze
voorvaderen hadden daargesteld, slechtede, hetwelk lijnrecht strijdt
met mijne beginselen."
De president nam daarop weder het woord, en zeide : »Gij
kunt daarom niet toegelaten worden. Ik wensch u toe, dat gij
eenmaal in bezadigder leeftijd gekomen, de scheidsmuren, die nu
nog bestaan, of liever, die gij u verbeeldt dat nog bestaan, naar
het voorbeeld van Christus tracht te slechten in plaats van op
te bouwen. Ik verzoek u te vertrekken."
Nogmaals bracht Van Raalte de vergadering onder het oog
dat hetgeen van hem gevorderd werd, bekendheid met de kerkelijke wetten, nog nimmer van een student was gegischt,
ja, dat daarover nog nooit was gesproken. Men viel hem echter
in de rede en zeide dat dit er steeds onder begrepen was. Van
Raalte werd gedwongen de- kamer te verlaten.
Daar stond hij nu bekwaam om als herder en leeraar op te
treden, maar in zijn heerlijk streven tegengewerkt.
Toch dacht hij nog niet aan afscheiding.
Nu en dan nam hij een predikbeurt waar, waartee hij was
gerechtigd ads kandidaat, maar zijne roeping was hooger en
edeler.
Eenige maanden na het bovengenoemde gesprek met de vergadering zond hij eene missive aan het kerkbestuur van den volgenden inhoud:
Eerwaardé en Zeergeleerde Heeren.
De ondergeteekend.e neemt de vrijheid, zich nogmaals tot Uw
Eerw.. vergadering te wenden, om dezelve in overweging te.geven.
hate handelwijze jegens hem betrekkelijk de wering tot de predikdienst, niettegenstaande hij daar billijke aanspraak op maakt, te herzien, vermita hij-van ganscher harte de leer onzer:Kerke, als *Gods
Woord gegrOnd, toegedaan is, en daaroni ter goeder troUw de
gewone Verbindinga-formule kan en wil onderteekpnen, en,"zich

hierdoor ook aan 'een Gereformeerd Bestuur en derzelver Gereformeerde verordeningen onderwerpen; weshalve er dan, ook
geene redenen bestaan heni nog langer de admissie tot de pre- ,
dikdienst te onthouden.
Indien aan dit zijn billijk recht geen gehoor gegeven mogt
worden, zoó verzoekt hij de Berw. vergadering, hem een gethigschrift te willen geven, dat de oorzaak zijner wering geene onkunde, gevoelens of zedelijk wakedrag is.",
Dit schri'ven gedateerd 3 October 1835 werd den 7den beantwoord, PIet ovinciaa
r—rkbestuur van Zuid-Holland 'vond
geen termen On van handelwijze te veranderen." Toch gaf het,
hoewel het niet gehouden was een dergelijk getuigschrift af te
geven, de verklaring, dat zijne afwijzing »geen grond had in zijne
onbekwaamheid, noch in zijne bij het exanien gemanifesteerde
# godgeleerde gevoelens, zoodat hij alstoen, indien, er geene 'redenen hadden bestaan, om hem de gewone verklaring en belofte
ter onderteekening niet nor te leggen, met meerderheid van
stemmen tot de pi edikdienst zou zijn toegelaten geworden."
Wae Van Raalte eensdeels verontwaardigd over dit antwoord,
anderd eels dankte hij er God voor. Hij zag geheel van de menschen af en baleen op Hem, die ook zijn weg had afgebakend.
Zijn Woord werd hem meer en meer dierbaar, Het werd hem
klaar, dat geloofsvereeniging noodzakelijk is voor het aanwezen
eener kérk ; dat het het eenige doel .moet zijn dat geloof te belijden, te beleven en te verbreiden, en dat regel en orde aan
• geloofswaarheid ondergeschikt en dienstbaar moeten blijven. 0
God, spaar mijn leven, bad hij dikwerf, opdat ik mijne arme
medemenschen kan verkondigen dat Gij genadig zijt, dat Gij
U met ons bemoeit, en ons gevallenen, in Jezus Christus tot de gerechtigheid en het eeuwige leven noodigt. Hij stond
verbaasd, dat rechtzinnige predikanten zoo stil en vredig met
ambtsbroeders konden omgaan, die de gemeente met de vruchten
der bedorven rede in plaats van met het brood des levens spijsden.
Allengs werd hij los van de banden der Hervormde -kerk. Prediken moest hij, dat was zijne goddelijke roeping, maar in de Kerk,
waar waarheid en leugen hand aan hand broederlijk voortwandelen, dáár tot geen prijs. Hoe sterk hij eerst tegen de afscheiding
geweest was, de stap werd hem nu. gemakkelijk, en hij voegde
a
zich in Dec. 1835 bij de weinige ,verdrukten en vervolgden om
des Woords wil.
Nw predikte hij met blijdschap de goede boodschap in schuren
en op velden, nu verkondigde .hij den Naam bpven alle namen,
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trots spot en-- smaad, trots vijandige regeering, eoldaten:en. hajonetten; en .toen de afgescheiden gemeente. te Mastenbroek
• Genemuiden den moed had hem als: haar predikant te beroepen,
verscheen hij in Maart 1886 te Amsterdam op de eerste Synode'
der OhriAtálijke Gereformeerden, werd daar ipriderzocht en tot de
heilige bediening plechtig toegelaten, en nam reeds din :volgenden
rustdag den herdersstaf op, die toen zoo zwaar was.
Ja, dat ondervond hij,. en wel zoo dat hij eenmaal zeide tot Ds.
Brummelkamp.: Wanneer zal toch de tijd aanbreken, dit wij weer
• vrij over de straten kunnen gaan?
Dien tijd heeft hij beleefd. God heeft hem zee lang gespaard
en daardoor zijn harte verblijd.
Wat hij echter geleden heeft onder de vreeselijke, bloedige
worsteling _der Kerk, daarop komen wij in de volgende afdeeling
terug.

VERVOLGING EN l7ITBREIDING.
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•
Wij moeten thans eene donkere bladzijde opslaan van Neerland's
historie: eene bladzijde, the zelfs reeds nu doer het nageslacht
.
niet dan met huivering en af keuring gelezen wordt.
Wie had kunnen vermoeden, toen Z. M. Willem. I bezwoer
»Dan ale godsdienstige gezindheden in het koninkrijk der Nederlanden wordt gelijke bescherming verleend," dat Weinige jaren
- later godsdienstige bijeenkomsten met zwaard en bajobet uit
elkander zouden -worden gedreven; dat het bloed van -rustige
burgers zob. stroomen; (Tat zij bezwaard zouden wordèn met'inkwartiering van baldadige militairen, en dab voer • de belijders en
1.
belevers der waarheid, waarvoor de voorvaderen lijf, goed en
leven waagden de kerkers zouden worden ontsloten, zonder ()alder°
reden, dan :dat
' zij tegen den : geest der eeuw protesteerden- en
terugkeerden tot de leer: des Bijbels; die in den laatsten tudTzoo
dikwerf word onteerd en verguisd].
Van eene zijde, waarvan men dit niet liet - minst verwacht had,
, van- die -der Kerk, ging eon- kreet ter vervolging op. De Synode
-.:
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Chapter VI. Dr. Albertus Christiaan Van Raalte

The man whose name is mentioned in the chapter title, also needs to be honored in this
book. Although he was a citizen of the United States for the last years of his life, calling this
country his second home, and continuing to work there in the vineyard of the Lord, there is a
strong relationship between the churches that he served over there, and the Christelijke
Gereformeerde Kerk in the Netherlands. Moreover, he was one of the prime movers of the
Secession.
In the history of his life we will also rightly get acquainted with the Hervormde Kerk, as
it revealed itself in that time. Through the lives of De Cock, Scholte, Brummelkamp, Van
Velzen and Meerburg we discovered how church councils treated appointed ministers who had
heart to be more obedient to God than to people; in the life of Van Raalte we will see how much
effort was done to prevent those who confessed the truth and lived accordingly, and who testified
that they were God's children through preaching.
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Van Raalte also shared in this difficult battle, which was, for more than forty years,
directed against those who confessed the Lord. He, too, was more than once locked up in prison
for his convictions, he worked hard to enlarge God's Kingdom in the Netherlands, and—just like
his friends—he counted everything but loss and filth for the excellency of the knowledge of
Christ.' Who does not remember this veteran, who, in his peculiar manner, could be heard in the
year 1866 (from May to September) from different pulpits, making the Gospel known to us.
He was not going to see his native country again. On the 901 of November, 1876, he was
released from his responsibilities and entered God's eternal rest. Blessed are those who die like
this in the Lord; they rest from their labors, and their works do follow them!'

In the year 1832 A. C. Van Raalte started to attend the theology classes at the Seminary
in Leiden. He soon go to know a fellow student, Brummelkamp, who introduced him to his
known circle of friends.* Van Raalte quickly felt at home.
His father, a minister who last served a congregation in Fijnaart, had always pointed him
toward Christ, and prayed without ceasing for him. He truly was a child of prayer. But he did
not pursue Christ in his youth. He was joyful like the other boys, and studied hard—but only to
please his father whom he deeply loved. He did not feel attracted to the pastorate and desired
other employment. But God had chosen him to become a minister. The prayers of his aging
father were answered.
A horrible disease, cholera, which God brought onto the Netherlands in 1832, changed
his life around. He witnessed how the strongest people fell down within moments and die, and
'Allusion to Phil 3:8-9.
2. Allusion to Rev. 14:13.
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he seriously asked himself: What must I do to be saved? We will not dwell on the struggle he
went through, but in the end he found what he had been looking for: peace through the blood of
the cross. From that time onward he longed to become a minister—a vocation he thought earlier
to be least fit for his person. This objective became the focus of his ardent prayers. He wanted
to make known how faith justified through love, and desired nothing more than spending the rest
of his life preaching this Gospel.'
Some years passed. His friends were already installed as pastors and kept to the Word of
God, keeping their heads up against all resistance and oppression. His father had died. The
reader may judge Van Raalte's time in Leiden. He had been a member of the student fraternity
and was respected by all. But after his conversion he was disdained and called "conventionalist",
"precisionist" and "follower of Da Costa." Fortunately, he found a fine family in Leiden where
he could stay. It was the De Moen family (De Moen is currently minister in Doesburg and
treasurer of the Seminary in Kampen). Here he felt peace and quietness, where he could have
conversations of the heart, where he found love and comfort.
The time of his final exams draw near, May 1835. Full of courage he left for the meeting,
where his teachers would examine his skills. The Rev. van Kooten of Dordrecht presided. Just
like his friends, who had effectively used their talents and their time, Van Raalte performed
excellent before this assembly. But he belonged to this despised group of people. The assembly
knew that he feared God and spared nobody. Even though they could not pinpoint to any
shortcomings in this exam, they were not willing to give him permission to preach in the
Hervormde Kerk, and so they tried another method. In name of the assembly the president

* A. Brummelkamp, Dr. A. C. van Raalte, Zalsman Jaarboekje, 1878, p. 93.
* Officiele Stukken, volume 2, p. 327.
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declared that Van Raalte was competent to be admitted in the Hervormde Kerk, but added: "Do
you know what this means?" "Yes," he answered, "I will have to sign the three standards of
unity and swear an oath against simony." "You will also have to promise to obey the laws of the
church administration. Can you do this in all conscience?" Van Raalte did not know these laws,
just like his fellow students. He had seen stacks of church laws in his father's library, and paged
through some of them, but for him these laws were documents without soul or life. Church
regulations and church government did not interest him much.* He answered honestly: "Just like
my fellow-students, I do not know all of these laws. But I am willing to commit myself to them,
since they certainly do not contain regulations which are in disagreement with our confessions,
and since the outer form is less important to me. But I would like to preserve the right to protest
when I discover an existing law, or a law that will be approved in the future, that disagrees with
my religious convictions. If my objections are not accepted, I would like to be able to leave the
ministry. But that is the natural right of every human being." The Rev. Pluigers of Leiden stood
up and said: "We do not accept complex promises with conditions attached; you will have to act
and talk according to clear convictions. This is the big question: Do you agree with the spirit of
the existing Synod? You should not consider the systematic aspects, but the true spirit of
Protestantism." Van Raalte objected: "But are the synodical decisions blocking mutual
unification?" The president responded: "Does that mean that you assume that there has been a
Synod that has made decisions conflicting with any of our confessions?" "If that is not the case,"
Van Raalte answered, "I want to commit myself, subjecting my commitment to the rights of
every human being." But this answer did not satisfy the Rev. Pluigers, and he said: "Is it your
plan to sign quickly and then invade our church like the Rev. Scholte did, to upset the whole
* Officiele Stukken, p. 327.
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church as soon as you are admitted?" Van Raalte answered: "No, I can testify before God that it
is my ardent desire and intent to move people towards faith in Jesus Christ, since I know in my
own heart that only faith can bring people to God and save them." The assembly continued to try
to convince him that knowledge of the laws was a prerequisite, but Van Raalte contended, justly,
that no student knew anything about these laws during their examinations. Afterwards he was
asked to leave the room for a few minutes. When he was admitted again, the president declared,
in name of the assembly, that they objected against him being asked to swear the oath, since he
had himself declared to be unfamiliar with the church laws. But the president did give him the
opportunity to return at a later date for his vows, after he had read through the laws and
consented to them. "Sirs," Van Raalte replied, "if it is true, as one of your members declared,
that the existing church councils accept the three standards of unity in so far as they agree with
the Word of God, instead of because they agree with the Word of God, in that case I cannot and
will not utter these vows, and do not desire to be a minister in your denomination." Some
members of the assembly objected: "We did not talk about this matter." But Van Raalte referred
to the words spoken by the Rev. Pluigers, who, indeed, did not use the exact same words, but did
mention this matter. "That was only a personal remark," said the president, "not to be taken as
an expression by this assembly. You should not draw any conclusions on the basis of this
remark." "If it is true," Van Raalte said, "that no Synod had ever made any decision that
conflicts with the confessions, I am willing to immediately swear the oath of allegiance to these
laws. "You should not rely on my words," said the president. Van Raalte rightly countered:
"But you are the president, should I not believe what you say?" And again the answer was:
"This was only a personal opinion, and not the opinion of the assembly." His objections did not
change the judgment: Van Raalte was not send away because of lack of skill, sentiments or
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objections against his person, but because the assembly wanted him to study the laws before he
would be allowed to swear the oath. It was in vain that Van Raalte explained that knowledge of
the church laws was required of none of the students, in vain he complained about the cold
manner in which he was treated. The assembly became irritated with him and upheld their
decision.
Van Raalte was crushed when he left the meeting. To whom would he go? Who could
advise him? He hurried to professor Clarisse, an old college friend of his father—to whose care
he was entrusted—to tell him all that had happened. But the most Clarisse could do for him was
to write a little note to the president of the Synod: the Rev. Donker Curtius. As soon as Curtius
had read the letter he asked snappish: "Are you Van Raalte, Brummelkamp's brother-in-law?"
After Van Raalte answered affirmatively, he was met with a tirade against Van Raalte, Van
Velzen and Brummelkamp, whom he accused of being agitators who tried to mangle the whole
church, who searched to destroy all that wise and older men had tried to construct so carefully.
"Preach as you please," he said in closing, "but also allow us to preach as we please, and do obey
the church laws. To avoid any more commotion it is better to admit you according to the usual
procedure." With this verbal message Van Raalte was sent to the secretary of the regional
Synod, the Rev. Sluiter. He was welcomed in the same spirit. Without responding to the
message, he fiercely disputed Van Raalte's views as he had expressed them during the
examination. He did not want to have anything to do with reconciliation through Christ and the
need to be born again. When Van Raalte defended those truths, the Rev. Sluiter stood up and
shoved Van Raalte out of the door onto the street, saying: "You will not sign the documents, we
will make sure that you are not going to upset the church. The Synod's demands will stay the
same."
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It is not hard to imagine Van Raalte's surprise to be received in this manner by these
respected ministers. He knew that Van Velzen and Brummelkamp, just like himself, would have
loved to stay and work within the Hervormde Kerk. Van Raalte was also amazed at their
hostility against the biblical teachings. He had had an indication of this when some professors at
the university of Leiden had tried to exclude him from his doctoral exam for his opinions, at
which time professor Kist had asked him: "Van Raalte, how come you defend such strange
tenets? We have never taught you these things, did you get them from Le Fèvre?" When Van
Raalte answered that his views were not the result of a professor's teachings, but that the
awareness of his own sinful nature had driven him to prayerfully read the Scriptures, through
which he came to understand the truth of justification before God through faith in Jesus, Kist
looked at him pityingly and ended the conversation.

Since it was Van Raalte's dream to become a minister in the Hervormde Kerk, not wanting to
secede—he even disliked certain elements in De Cock's writings—he became a diligent student
of the church laws and regulations, as it was only through the study of these monstrous barriers
that he could be ordained as a minister. But as he researched the laws, he found much that was
not in agreement with Scripture and that he could not endorse. Through all this he was activated
and prayed. Moreover, a little book written by Dr. a. Capadose was given to him, titled Solemn
and Prayerful Word, etc., which opened his eyes further. He became fully convinced that the
administration of the church was anti-Reformed in its foundations, intentions and effects, battling
against the honor of the King of the Church and hurting the rights of individual congregations.
He could and should not subject himself to these church laws.
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August 1835, the month that the Synod would assemble again to question prospective
ministers, drew near. Van Raalte had registered and prepared himself through prayer. "Well,
Sir," asked the president of the Synod, "did you study the church laws?" "Yes," Van Raalte
answered, "but I cannot endorse them without conditions, since I have found some that I would
not be able to commit to, and I think you should know this." "That would, of course, mean that
you cannot be admitted," said one of the ministers present. Van Raalte wanted to explain himself
and said: "For example, there is one law excluding anyone over 30 years of age of teaching
Catechism lessons. I would violate this law if a knowledgeable Christian of over 30 would come
to me, since I would never have the frankness to refuse this person to teach." "You are doing
well to say this beforehand, but that does mean that you cannot be permitted to preach," was the
answer. There was a hum of voices in the assembly, all of them indicated clearly that Van Raalte
could leave, and also the president gestured him to depart. But Van Raalte continued. Even
though he was usually quite shy, at this moment he could no longer be silent. "Remonstrant
believers are given permission to celebrate Communion with us, which I would refuse as a
minister, because it rejects the principle that our forefathers held onto. Our present church
administration has taken down the walls of separation constructed by our forefathers, which
conflicts with my views." The president got up to speak again: "That is why you cannot be
permitted to preach. I sincerely wish that you may mature in the future and, instead of
constructing them, try to break down those walls of separation that still exist—at least in your
mind—following the example of Christ. I ask you to leave." Again Van Raalte explained to the
assembly that knowledge of the church laws was never asked of any student, that nobody had
ever talked about it in class. But the assembly interrupted him and said that this had always been
part of the examination. Van Raalte was forced to leave the room.
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Van Raalte was defeated again and his deepest wish blocked, even though he was
competent to be a pastor and a teacher. But he still did not want to pursue a secession. From
time to time he would preach, which he was allowed to do as a seminary student, but he knew
that he had a higher calling. A few months after his talk with the assembly, he sent the church
administration the following letter:

Dear Sirs,

The undersigned takes the liberty to apply to your assembly again to ask you to
reconsider your decision in refusing me the ministry, since I have a legitimate claim to it,
whereas I am wholeheartedly committed to the doctrines of our Church—as based on the
Word of God—and am able and willing to unequivocally sign the normal promise to
adhere to these and through it also subject to a Reformed Administration and its
regulations, wherefore there is no good reason to refuse me the ministry any longer.
If you are not willing to listen to my plea, I ask you to send me a certificate in
which you declare that it is not incompetence, nor sentiments or moral misconduct that is
the cause of your refusal.

This letter was dated the 3' of October, and answered the 7' of the same month. The
regional church administration did "not see a reason to change the decision." At the same time it
did send Van Raalte a certificate, even though it was not legally compelled to do so, in which it
declared that its refusal "was not rooted in incompetence, nor in the theological sentiments
expressed by Van Raalte at the time of the examination, so that he could have been admitted to
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the ministry with a majority of votes if there had not been reason to prevent him from signing the
normal statements and vows."
On the one hand Van Raalte was upset by this answer, but on he other hand he praised
God for it. He no longer wanted to rely on people, but only on the God who directed his path.
The Scriptures became increasingly important to him. He became convinced that unity of faith
was a prerequisite for the existence of a church, that its only goal should be to confess,
experience and spread this faith, and that regulations and the need for order should be subjected
to truth and faith. He often prayed: "God, spare my life, so that I can tell my dear people that
you are a merciful God, that you really care for us, and that you invite us, sinners, through Christ
to justification and eternal life." He was amazed that orthodox ministers were able to live in
peace and tolerance with colleagues who nourished their flock with the rotten fruits of reason
instead of with the bread of life. He slowly drifted away from the Hervormde Kerk. He knew
that he had to preach—that was his divine calling—but he could not do it in the church where
truth and lies walked hand in hand. Even though he had been vehemently opposed to the
Secession in earlier days, he eventually grew closer to this small group of oppressed people, and
joined them in December 1835.
From that time onward he preach the Gospel in barns and on the open fields, he
proclaimed the Name above all names, he withstood mockery and defamation, a hostile
government, soldiers and guns. And when the seceded church of Mastenbroek and Genemuiden
showed its courage by calling him to be their minister, he appeared in March of 1836 in
Amsterdam on the first Synod of the Christelijk Gereformeerden to be examined, where he was
solemnly admitted to the ministry. The following Sunday he started the difficult job as a pastor
in the seceded churches.
Page 10, 1886. "Dr. A. C. van Raalte", by J. Verhagen

It was hard to be a minister, as is apparent from his words to the Rev. Brummelkamp:
"When will we ever be able to walk safely on the streets again?" But that time did come. God
spared him, so that he could experience this freedom, and it gladdened his heart. In what ways
he suffered in the terrible and bloody struggle of the Church is the subject of our next chapter.
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